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1. HYRJE

-

Fjala, Arkitekturë rrjedh nga Greqishtja që d.m.th (αρχή = e para dhe τέχνη = artizanat) dhe
ka kuptimin e artit dhe shkencës së dizajnit të ndërtesave dhe konstruksioneve. Një definicion
më i gjerë do të përfshinte në qëllimet e veta dizajnin e çdo gjëje të ndërtuar duke filluar në
makronivel me planifikimin e qyteteve e dizajnet urbane e deri tek mikroniveli i mobilieve.

Fig.1.Partenoni në majë të Akropolit,
Athinë, Greqi
-

-

Fig.1.2. Koloseu në Romë, Itali

Arkitektura është e lidhur me shumë disiplina duke përfshirë shkencën, artin, teknologjinë,
shkencat sociale, politikën, historinë, filozofinë, matematikën e të tjera. Sipas In Vitruvius' it, "Arkitektura është një shkencë që lind nga shumë shkenca dhe përmirësohet me anë të
edukimit, me ndihmën e të cilit një gjykim formohet mbi punën e arteve të tjera".
Arkitekti i mirë duhet të jetë i pajisur me dituri edhe në fushat si muzika, astronomia, etj.
Filozofia është një fushë mjaft e preferuar dhe e rëndësishme në definicionin e arkitekturës,
zakonisht, kur dikush i referohet një arkitekti, e dallon atë nga lloji i filozofisë që ai vë në jetë.
Racionalizmi, empiricizmi, strukturalizmi, poststrukturalizmi dhe fenomenologjia janë disa
nga degët e filozofisë që ndikojnë tek ariktektura dhe arkitekti.
Arkitekturë e mirë dhe me vlera mund të jetë vetëm atëherë, kur një ndërtesë e projektuar nga
një arkitekt shpreh BUKURI, FORTËSI (qëndrueshmëri) dhe FUNKSIONALITET. Pra
arkitektura mund të thuhet është një balancim dhe koordinim i këtyre tri elementeve. Për t’u
realizuar me sukses koordinimi dhe balancimi asnjëri nga këto elemente nuk duhet të
mbizotërojë dhe të shfaqet më fuqishëm se dy të tjerët. Definicioni i kohëve moderne e sheh
arktekturën si një kombinim të estetikës, konstruksionit dhe funksionit. Sidoqoftë nga një
tjetër pikëpamje, vetë funksioni përmbledh që të tri kriteret duke përfshirë ato estetike dhe
psikologjike.
Arkitektura është pa dyshim shkenca, e cila gërsheton në vetvete praktikën dhe teorinë.
Rëndësia e teorisë në praktikë nuk duhet mbivlerësuar siç ndodh shpesh. Praktika dhe teoria
janë prindërit e arkitekturës. Praktika është mënyra frekuente dhe e menduar gjerë në
ekzekutimin e një pune të dhënë. Teoria është rezultati i arsyetimit, i cili demonstron dhe
shpjegon se materiali i krijuar është transformuar në mënyrë që të plotësojë kushtet e
projektit.
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2. Arkitektura e banimit
2.1 Histori

Deri në fund të shekullit 19, banimi urban multifamiljar ka qenë i limituar. Fillimi i
përdorimit të ashensorit që është një mekanizëm që shërben për të ngritur e për të
zbritur njerëz e gjësende në një ndërtesë shumëkatëshe paraqet për banorët e një
ndërtese banimi një mjet funksional, të rë ndësishëm dhe të përshtatshëm që e lehtëson
shumë banimin në ndërtesa shumëkatëshe, njëkohësisht ky shërbim ishte më i lirë.
Përdorimi i ashensorëve bëri një ndryshim të madh në limitet e lartësive të ndërtesave.
Kjo mundësoi lëvizje apo transportim vertik al dhe kishte çmim të volitshëm dhe të
favorshëm.
Megjithatë objektet administrative ishin ato të parat, që futën në përdorim ashensorët,
me qëllim që të rritet dendësia dhe lartësia e ndërtesave. Kjo bëri që komplekset
banesore si subjekte t’i ndjekin ha pat e njëjtë të ndërtesave administrative.
Ndërtesat gjysmë të larta qysh në kohët më të hershme në qytetet e mëdha, zakonisht
gjendeshin të rrethuara me oborre apo kopshte të mëdha në formë U -je apo E-je dhe
duke krijuar një perimetër goxha të gjatë (për ndriçim). Këto specifikime ishin të
ndërtuara në bazë të hapësirës së lejuar.
Arkitektët merreshin me problemet apo çështjet formale të ndërtesave më të larta
banesore, të njëjtën masë sikurse ndërtesat komerciale të larta, të cilat hynin në radhë:

Elisha OTIS (1852 -1854)

Të paraqitet një bazë, një shtyllë dhe një kulm në varg të ndryshëm. Këto ndërtesa të
hershme gjysmë të larta janë ndërtuar në skaje të rrugëve duke vazhduar me një
teksturë tradicionale të qytetit përreth, por në një përpjesëtim dh e dendësi më të gjerë.
Ndërtesat banesore gjysmë të larta janë si një përmbledhje e njësive t ë banimit në një
ndërtesë, me përafërsisht tre deri në 12 kate. Këto ndërtesa kërkojnë kyçje në
ashensorë, por zakonisht këto ndërtesa janë më të gjera e jo aq të larta. Ndërtesat
banesore gjysmë të larta përbëhen nga komplekse horizontale të gjera, e jo nga ato të
larta në formë rrokaqielli apo në formë kulle.
Rregullimi apo organizimi i apartamenteve në këto ndërtesa bëhet zakonisht përgjatë
një korridori të gjatë (me një rend të apartamenteve në njërën anë të korridorit) ose
përgjatë korridorit të dyfishtë (me një rend të apartamenteve në dy anët e korridorit).
Korridoret e dyfishta janë më të përshtatshme për shkak të qarkullimit, por korridoret
e veçanta janë më të përshtatshme, sepse krijon mundësinë që fasada e jashtme e një
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ane të duket më atraktive dhe nga ana tjetër apartamentet janë të lidhura apo të
rrethuara me një oborr apo parking. Pa marrë parasysh a është plani i ndërtesës i
dyfishtë apo ashensorët zakonisht janë të pranishëm në qendër të bazës dhe shkallët në
fund të korridoreve.
Njësitë e banimeve zakonisht kanë vetëm një par aqitje të eksterierit. Pjesa e enterierit
që përgjatë korridorit përdoret për hyrje, qarkullim, kuzhinë, banjë dhe depo. P jesa e
eksterierit së bashku me dritaret e jashtme, është paraparë për banim dhe hapësira
ngrënieje, dhomat e fjetjes dhe mundësisht dhomat e punës.
Njësitë në fund të ndërtesave dhe në kënde mund të kenë një përparësi të shumtë.
Ballkonet e lidhura me p jesën e dhomës së ndenjës dhe të ngrënies mund të marrin
përparësi të dyfishtë, qoftë të lidhura me njëra -tjetrën apo të ndara, sidoqoftë ky është
një funksion i dyfishtë. Katet e gjashta dhe të shtata në ndërtesat banesore gjysmë të
larta, janë të zakonshme në zonat urbane. Njëra ndër arsyet pse kjo është kështu është
se është e lejuar të ndërtohen banesat e ngjashme me lartësi të ngjashme në një
lokacion të njëjtë sipas rregulloreve dhe ligjeve qeë ishin në atë kohë.
Ndërtesat e banimit gjysmë të larta j anë të formuara ashtu që përshtaten mirë përreth
vijës rrugore, duke krijuar apo definuar një hapësirë të jashtme të eksterierit,
gjithashtu duke ofruar një hapësirë më private në oborr prapa banesave. Kjo mënyrë e
ndërtimit ofron dhe mundëson ndërtimin e parkingjeve brenda një strukture të njëjtë,
por zakonisht edhe brenda vetë objektit në bodrum, ku edhe hapësira është më e
favorshme nga ana ekonomike.Një situacion të mirë është e domosdoshme që të mos
futet ndërtesa në një ambient të madh apo të rrethuar me një ambient të veturave.
Topografia dhe gjendja përreth mund të bëjnë zgjidhje të mirë për organizim apo
ndarje te parkingjeve qe të mos ketë ngarkesë të panevojshme apo të pashfrytëzueshme
të veturave.
Për shkak të vizitorëve apo mysafirëve të ndërte sës është e nevojshme dhe e
preferueshme që hyrja kryesore të jetë në ballinë që bie lehtë në sy dhe e gjindshme.
Terreni dhe situacioni përreth me ndriçim mundëson që veturat t ë kenë një rrugë më të
ndritshme më të sigurt, po ashtu të favorshme për kalimt arët. Parkingjet për vizitorët e
rastit (në situacion) duhet të jenë të përshtatshme për banorët e banesave por
gjithashtu për vizitorët vetë. Pushimoret e shkallëve në korridore duhet të jenë të
pranishme vetëm në çdo 2 apo tretin kat. Përparësia kryesore e pushimoreve është se
jep mundësinë e pamjes së jashtme nga dritaret nga të dy anët.
Kati i parë, por nganjëherë edhe kati i dytë, në banimet gjysmë të larta mund të
shfrytëzohet për banime të ndryshme me një hyrje të drejtpërdrejtë nga rruga, ose për
qëllime të tjera komerciale apo administrative.
Plotësimi i shërbimeve të mundësuara në këto banime ndryshon për shkak të
madhësisë së ndërtesës, të ardhurave (qiraja) dhe kërkesat e pronarëve apo pronareve
të apartamenteve apo të gjithë banorëve të ndërt esës. Zakonisht ekzistojnë ato banesa
gjysmë të larta, të cilat ofrojnë hyrje të madhe me hollin për pranim, ashensorë, kanta
të bërllogut (kontejnerë), depo (shpajze të vogla) dhe dhomat mekanike apo teknike të
ndërtesës. Banesat gjysmë të larta lu ksoze, pae marrur parasysh se aështë e lëshuar me
qira apo banesa private të blera, plotësojnë dhe ofrojnë kushte më të mira të holleve,
hapësirave për ngrënje, dhomave të takimeve, fitneseve, pishinave dhe hapësirave të
tjera të brendshme dhe të jashtme.
Pamja e jashtme te këto objekte të banimit e inspiruar nga karakteristikat e
përgjithshme të ndërtesës, sistemi të ndërtimit dhe materialeve, por edhe prezenca e
ballkoneve, kulmit dhe strehive që kanë ndikim të madh në pamjen e jashtme. Forma e
banesave gjysmë të larta ndryshojnë varësisht nga struktura, mund të jenë në formë
katrori në formë kutie, apo më e komplikuar dhe më komplekse dhe me disnivele.
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2.2 Origjina e banimit dhe zhvillimi i tij
-

-

-

-

Banimi është pjesa e pa ndashme e jetës së njeriut që nga kohët e lashta prej edhe nga e ka
origjinën. Pra fillet e para të banimi i gjejmë në lashtësi, kur njerëzit i ndërtonin vendbanimet
e tyre nëpër shpella të ndryshme, duke u përpjekur të sigurohet një ambient strehimi me
kushte sa më të sigurta për t’u mbrojtur në radhë të parë nga kushtet atmosferike, por
njëkohësisht edhe nga kafshët e egra, të cilat kanë qenë rrezik permanent i njeriut në ato kohë.
Me kalimin e kohës jeta e njeriut ka pësuar shumë ndryshime të mëdha qofshin ato
atmosferike, teknologjike, shoqërore, kulturore dhe edukative duke e bërë jetën e njeriut me
një dinamikë të pamatshme. Këto ndryshime të mëdha në jetën e njeriut domosdoshmërisht e
sfiduan njeriun ta konceptojë ndryshe çështjen e banimit, mënyrën e të banuarit, llojin e
banimit, vendin ku banon etj.
Njeriu i sotëm vendin ku banon nuk e kupton apo nuk e shrytëzon vetëm për mbrojtje nga
kushtet atmosferike ose nga kafshët e egëra, por dëshiron dhe kërkon t’i plotësojë nevojat
elementare të një jetese të mirëfilltë, të shëndoshë, humane, kulturore, estetike dhe komfore.
Dinamika e madhe e jetës, ngarkesat dhe stresi i madh që ka njeriu i sotëm në jetën e tij,
banimin si pjesë të kësaj jete e shtyn edhe me një shkallë më të madhe zhvillimi, luksi dhe
komfori. Në rrethanat e jetës bashkëkohore njeriu tani më nuk mendon vetëm për strehimin
apo nevojat elementare të banimit. Në këtë kohë kemi objekte të banimit, të cilat posedojnë
një arkitekturë të niveleve më të larta artistike dhe arkitekturale të pajisura me një teknologji
të përsosur, me materiale estetike dhe të qëndrueshme, me hapësira luksi, ku njeriu mund të
bëjë pushime aktive dhe pasive, të punojë, të ketë në disponim hapsira për rekracion, ushtrime
fizike etj.
Në këtë mënyrë banimi tani më në shekullin tonë ka tërësisht dimension tjetër nga kohërat e
lashta dhe me rritjen e dinamikës së jetës tonë, zhvillimin e teknologjisë gjithnjë do të
zhvillohet edhe mënyra e të jetuarit gjegjësisht e banimit.

2.3 Definicone

2.3.1

Shtëpia
Shtëpia në kuptimin e përgjithshëm është një strehë e ndërtuar për
njeriun me mure rrethuese, një dysheme dhe një kulm. Siguron strehim
ndaj reshjeve, erës, nxehtësisë, të ftohtit që u imponohen njerëzve dhe
kafshëve. Kur zihet si vendbanim i zakonshëm për njerëz, atëherë kjo
strehë quhet shtëpi.

2.3.2

Shtëpitë në varg
Shtëpitë e bashkangjitura me dy shtëpi të tjera, mundësisht në një rresht
(ap shtëpitë tarracë në Britani).

2.3.3

Apartamentet
Apartamenti (apo banesa në Britani) është një bllok banimi me hyrje më
vete që zë vetëm një pjesë të godinës. Apartamentet mund të jenë në
zotërim (të një banori -pronar) apo të marra me qira (nga qiramarrësit).
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Objektet banimit kolektiv
Godinat me apartamente janë godina shumë -katëshe ku tri apo më shumë
banesa janë të përfshira Brenda një strukture.

2.3.5

Kullat për banim
Një pallat kullë, bllok i banesave apo bllok i apartamenteve është një
godinë shumëkatëshe me apartamente

2.3.6

Lagjet përbanim
Pronë banimi është zona banuese me dendësi mesatare ose të vogël,
zakonisht pjesë e lagjes së një fshati apo qyteti në një vend të zhvilluar.
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3 Projektimi Modular
3.1. Metodologjia, qasja analitike për zgjedhje dhe miratim të projektimit modular

3.2. Aspektet humane

3.3. Nevojat e njeriut

3.4. Funksionet jetësore

3.5. Objekti, si hapësirë e tërë

3.6. Objektet banesore

3.7. Hapësirat ndihmëse

3.8. Hapësirat e hapura në apartament

3.9. Zonat e banuara

3.10 Organizimi i banesës

3.11. Pajisjet (mobiliet) në apartament
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3.1 Metodologjia, qasja analitike për zgjedhjen dhe miratimin e projektimit modular
- Principi themelor i koordinimit modular bazohet në veprim të përgjithshëm dhe të përbashkët, i cili
është i njohur dhe i miratuar ndërkombëtarisht. Masat, të cilat i quajmë module themelore të njeriut
janë 10cm ose 1dm dhe i emërtojmë 1M ose M=10cm=1dm.
Sidoqoftë në procesin e projektimit ka rëndësi shumë të madhe Moduli Projektues, d.m.th. shuma e
shumëfishtë e modulit të ndërtimit (n.M), ku sipas rregullave (n), është gjithnjë numër i plotë.
Madhësia e matjes së modulit projektues është rregullator i dendësisë dhe rrjetës modulare ndihmëse,
në të cilën bazohen dhe zhvillohen lëvizjet e projektit arkitektonik.
Shfrytëzimi i modulit themelor të ndërtimit 1M=10cm si rregullator matës për rrjetën ndihmëse
modulare krijon në fazat-paraprake dhe kryesore të projektit mjaft probleme, sepse zvogëlon
dukshmërinë dhe qartësinë e rëndësishme të elementeve funksionale dhe konstruktive, në të
kundërtën, në fazën e përpunimit arkitektonik, të detajeve konstruktive ose të detajeve të tjera,
apilkimi i rrjetës ndihmëse modulare në bazë parimit 1M=10cm është i domosdoshëm, sepse vetëm në
këtë mënyrë e arrin qartë definicionin e konceptit arkitektonik.
- Nëse, ne e kemi përcaktuar teorikisht definicionin e modulit projektues si dhe vendin e tij në
procesin e projektimit, në këtë moment shtrohen edhe pytje të tjera: Në cilën mënyrë do të arrihet
praktikisht në modulin projektues, i cili është praktik, cilat janë mundësitë reale tipike të tij dhe cilët
janë ata faktorë që ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme në matjen e vlerës së tij?
Përgjigjjen për këto pyetje e imponon nevoja e mëparshme e një analize komplekse të hapësirës së
dedikuar, funksionale, faktorët socio-humanë dhe teknik, cilët kërkojnë analizë të rëndësishme në çdo
projekt arkitektonik.
- Metodologjia e paraqitjes dhe qasjes së projektimit është e bazuar në këtë studim me shembuj që
lidhen me problemet e banimit duke u nisur nga arsyeja e thjeshtë: ç`është banesa? Vend i qëndrimit
dhe banimit për njerëz? Banimi ka qenë dhe do të mbetet preokupim i vazhdueshëm, si për
përdoruesit e drejtpërdrejtë, ashtu edhe për hulumtuesit profesionalë, siç janë: planifikuesit urbanë dhe
arkitektët. Kompleksitet e probelemeve të banimit përmbajnë komponente të shumta, të cilat janë ose
mund të bëhen motiv i drejtëpërdrejtë për orientimet e caktuara të hulumtimeve, sepse shtëpia e bërë
si një kornizë e tillë është subjekt për një jetë gjithnjë në lëvizje dhe ndryshime të pandërprera. Çdo
ndryshim sjell nevojat e reja, ose çdo nevojë e re sjell përshtatshmërinë e re të jetës dhe kornizës së
banesës.
- Ky fenomen riciklues, është në të vërtet forca kryesore lëvizëse e të gjitha rrjedhave të jetës dhe
ngjarjeve, madje edhe përpjekeve tona që me kohë reale të kuptohen këto ndryshime, si dhe të gjejnë
përgjigjet e duhura dhe të ofrojnë zgjidhjet më të mira.
Të gjitha ndryshimet dhe nevojat e lidhura paraprakisht, lindin nën ndikimin e dy sferave:
SFERAT PUBLIKE dhe SFERAT INDIVIDUALE. Sferat publike, dimensionet e të cilave kanë
karakter shoqëroro-social, humanitar, ekonomik, kulturorë etj.
Ndryshimi i ashtuquajtur SFERAT INDIVIDUALE kanë karakter të atyre ndryshimeve që janë në
sferën e fushës së ndikimit të drejtpërdrejtë të shfrytëzuesi,t ose për të cilën ai vetvendos.
Për të arritur njohuri mbi ndryshimet që na sjellin të dy sferat është e domosdoshme që të konstatohen
dhe detajisht të shqyrtohen të gjithë faktorët dhe të gjitha aspektet, të cilat prezantohen si kërkesë për
qasje të duhur të projektimit të vendabanimit për njeriun. Mund të themi se hulumtimet paraprake (në
këtë studim), paraqesin bazën e filluar në përcaktimin e kuadrit racional fizik me parametra matës,
gjithnjë duke u bazuar në njeriun, i cili në kuptimin e caktuar do të garantojë racionalizimin human
dhe materializimin fizik të kornizës së vendbanimit të njeriut.
Hulumtimet e mëtutjeshme, lidhur me lëmitë socialo-humanitare, marrëdhnieve, ndryshimeve dhe
nevojave, në fakt kanë domethënien e zhvillimeve permanente, të cilat me kthimin e ndikimit reagues
në formën e sintetizuar (baza dhe zhvillimi) krijojnë paragjykime reale për zgjidhje të reja dhe më të
mira për ambientin e njeriut.
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3.2 Aspekti human
-

Për të qenë në gjendje të mendohet logjikisht dhe të merren vendime është e domosdoshme,
siç është cekur edhe më lartë që në mënyrë sa më të gjithanshme të njihen të gjitha aspektet
socialo-humanitare dhe nevojat për funksionimin e jetës së njeriut, të cilat në mënyrë direkte
apo indirekte reflektohen në lëminë komplekse të problematikës BANESORE.

-

Klasifikimi i sistematizuar i këtyre aspekteve, të dhëna në formë taksative dhe instruktive,
paraprakisht kanë karakter informativ, i cili ka për qëllim të pasurojë diturinë dhe të orientojë
qartë në drejtimin e hulumtimit të praktikës së projektimit.

-

Gjatë projektimit të objektit të banimit është i domosdoshëm shqyrtimi i kësaj problematike,
në këto aspekte:
3.2.1 Aspektin human
3.2.2 Aspektin ekonomik
3.3.3 Aspektin zhvillimor

-

Aspektet humane ndahen në dy grupe:
3.2.1.1 Aspektet humano-sociale
3.2.1.2 Aspektet humano-higjienike

3.2.1.1 Aspektet humano-sociale
-

Këto aspekte përmblidhen në disa rekomandime në mënyrë që të bëhet shmangia e ndërtimit
të disa kategorvie të vetme dhe strukturave të banesave në zona të barabarta, sepse kjo çon në
koncentrim të familjeve me status social të njëjtë (segregacionin, formimin e tipit).

-

Banesat për beqarë dhe familje të reja të posa krijuara të kombinuara me banesa më të mëdha
familjare si dhe banesa për persona të moshuar, janë të domosdoshme për arsyje se krijojnë
lidhje (kontake) socialo-humane.

-

Në banesë duhet të sigurohet mundësia optimale e intimitetit familjar.
Duhet bërë përpjekje që të arrihet një izolim sa më i mirë, larg jetës së zhurmshme të
qytetit, industrisë dhe mjedisit të punës.
Të shqyrtohen të gjitha mundësitë që të fitohen sa më shumë hapësira për sport, rekreacion
dhe pushim.

-

3.2.1.2 Aspektet humano-higjienike
-

Të mundësohet që në banesë të mirëmbahet sa më lehtë higjiena e të gjitha kthinave.
Të realizohet një nivel më mirë i pajisjeve standarde për banim.
Të sigurohet ndriçimi natyral, ventilimi i mjaftueshëm, ajrosja, orientimi kah lindja e diellit si
dhe ngrohja sa më e mirë e banesës.
3.2.2 Aspektet ekonomike

-

Gjatë projektimit dhe ndërtimit duhet aplikuar racionalizimin kompleksiv, si nga aspekti i
zgjidhjes urbanistike dhe projektimit, ashtu edhe të ndërtimit të banesave dhe pajisjeve.
Të bëhen përpjekjet për standardizim dhe tipizim optimal për të gjitha elementet e ndërtesës,
si dhe prefabrikimin e saj të plotë.
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3.2.3 Aspektet zhvillimore
-

Plotësimi i nevojave të banimit është parakusht për planifikim të shpejtë të zhvillimit
ekonomik të rritjes së natalitetit dhe zhvillimit të përgjithshëm të banorëve.

3.3 Nevojat e njeriut
-

Kur bëjmë analizë të çfarëdo procesi të punës individuale ose kolektive, ku paraqitet njeriu si
pjesëmarrës kryesor, jemi të obliguar që së pari t’i shqyrtojmë të gjitha nevojat e tij (njeriut).
Kërkesat e njeriut paraqesin imperativë, sfidë që doli si rezultat i një bilanci të gërshetuar në
raportin njeri-shoqëri dhe rrethinën ku ai qëndron. Karakteret e kërkesave mund të jenë:
fiziologjike, psikologjike dhe teknologjike, njëkohësisht indviduale dhe kolektive. Kënaqësia
e tyre është parakusht për ekzistencën normale të njeriut dhe familjes. Për një përceptim më të
qartë të nevojave të njeriut në kornizën e banimit është bërë ndarja me sa vijon:
3.3.1 Sipas shkallës së rëndësisë

-

Nevojat primare
Nevojat sekodare

3.3.2 Sipas numrit të shfrytëzuesve
-

Nevojat individuale
Nevojat kolektive

3.3.3 Sipas vendit
-

Nevojat e njeriut në banesë
Nevojat e njeriut jashtë banesës

3.3.4 Sipas llojit të gjendjes fizike dhe psikike
-

Nevojat fiziologjike
Nevojat psiko-fizike
Nevojat psikologjike
Klasifikimi i detajuar i elementeve dhe nevojave të njeriut ndahet në disa grupe:

3.3.5 Nevojat primare
3.3.5.1 Nevojat individuale
3.3.5.2 Nevojat individuale fiziologjike

3.3.5.1 Nevojat idividuale
3.3.5.1.1 Nevojat individuale fiziologjike
-

Nevojat individuale fiziologjike
Fjetja dhe pushimi
Këmbimi i materieve
Drita

Projektimi i objekteve të banimit

13

University for Business and technology
Faculty of:
Architecture and Spatial Planing
-

Universiteti për biznes dhe teknologji
Fakulteti i:
Arkitekturës dhe planifikimit hapësionr

Mbrotja nga ndikimet negative të jashtme
Mbrotja termike
Mbrotja akustike
Mbrotja nga aromat e pakëndëshme
Mbrotja atmosferike
3.3.5.1.2 Nevojat idividuale psiko-fizike

-

Higjiena
Higjiena personale
Higjiena mjedisore
Lëvizja
3.3.5.1.3 Nevojat idividuale psikologjike

-

Zbavitja, argëtimi
Zbavitja aktive
Zbavitja pasive
Marrja e informacioneve
Akseve psikologjike
Aktiviteti shpirtëror
3.3.5.1.4 Nevojat kolektive
3.3.5.1.4.1 Nevojat kolektive psiko-fizike

-

Kujdesi i njerëzve të sëmurë
Aktiviteti seksual
3.3.5.1.4.2 Nevojat kolektive psikologjike

-

Kontakte me njerëz të tjerë ( të huaj)

3.3.6 Nevojat sekondare
3.3.6.1 Nevojat individuale
-

Sigurimi i kushteve materiale
3.3.6.2 Nevojat kolektive

-

Sigurimi i hapësirës banesore.
Plotësimi i nevojave njerëzore të veprimeve procedurale, të cilat kryhen në banesë ose
jashtë saj. Këto veprime së bashku i quajmë FUNKSIONI I JETËS.
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3.4 FUNKSIONI I JETËS
-

Sipas vendit ku zhvillohet (kryhet) funksioni i jetës (në banesë ose jashtë saj) do t’i trajtojmë,
shqyrtojmë edhe:
3.4.1 Funksionet e banesës

-

Paraqesin procese dhe aksione të përmbushura të nevojave të njeriut në kuadër të hapësirës
banesore .
3.4.2 Zgjerimi i funksionit

-

Përfshin aktivitetet, ndodhitë dhe ngjarjet jashtë hapësirës banesore. Këto funksione mund të
zhvillohen në objekte banesore, hapësira publike, ose në afërsi të objektit banesor (ndërtesës).
3.4.3 Funksionet e banesës

-

Natyra, karakteri dhe numri i këtyre funksioneve në kuadër të banimit janë të ndryshëm dhe
voluminozë. Karakteri i tyre u nënshtrohet ndryshimeve, të cilat krijohen nga faktori i
jashtëm:

-

Niveli i zhvillimit teknik dhe teknologjik negiron nevojat statike të njeriut njëkohësisht duke
paralajmëruar nevojën e testimit të vazhdueshëm të ndryshimit dhe fshirjes si dhe futjes së
funskioneve të reja.

-

Megjithatë për të arritur deri te një qasje metodologjike dhe sistematike e analizës së këtyre
funksioneve do të përdorim klasifikime sipas shembullit të marrë nga libri “standardi i
përkohshëm i banesës dedikuar ndërtimit të objektit”autor arch. M. Canak...”
Sipas këtij autori, funksionet mund të ndajmë në gjashtë grupe, të cilat ndryshojnë sipas:

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
-

Faktori kohë
Pengesa
Mënyra ose metoda e ekzekutimit
Mobiliteti
Karakteri
Roli

Në raport me faktorin kohë, funksioni banesor mund të jetë kontinuitiv, i përhershëm ose i
përkohshëm dhe ritmik apo sporadik.
Në lidhje me pengesa, funskionet mund të jenë agresive, neutrale ose të ndjeshme. Pengesat
mund të jenë akustike, vizuele, aromatike, higjienike dhe duhet të përcillen në mënyrë të
sinkronizuar.
Në lidhje me mënyrën e veprimit, funksionet banesore mund të jenë aktive dhe pasive.
Funksionet aktive ndahen në funskione kryesore, ndihmëse dhe elementare, ndërsa funskioni
pasiv varet nga zhvillimet dhe situata.
Në lidhje me lëvizjen, funksioni banesor mund të jetë dinamik, gjysmëdinamik dhe statik.
Varësisht nga karakteri funksioni banesor mund të jetë individual ose kolektiv dhe
njëkohësisht fiziologjik, psikofiziologjik dhe psikologjik që i referohet vetëm funksionit
aktiv.
Roli i funksionit të banesave mund të jetë pozitiv, neutral ose negativ.
Brenda hapësirës banesore funksionet kyçen në kthina të ndërsjella dhe marrëdhënie kohore
të kushtëzuara, të cilat njëra ndaj tjetrës reciprokisht mund të jenë theksueshëm të
padurueshme, më pak të durueshme ose të durueshme në varshmëri nga karakteri dhe pengesa
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e intensitetit. Funksionet, të cilat janë në lidhshmëri të ndërsjella organike, formojnë të
ashtuquajturat bashkësi funksionesh banesore, të cilat ndikojnë drejtëpërdrejt në formimin e
hapësirave të pavarura dhe kthinave në kuadër të një njësie banesore.
Do t’i përmendim disa nga bashkësitë më të rëndësishme:
•
•
•
•
•
•
•

Bashkësia e funksioneve për fjetje dhe pushim
Bashkësia e funksioneve për kujdesin dhe higjienën personale
Bashkësia e funksioneve për përgatitjen e ushqimit
Bashkësia e funksioneve për ngrënje
Bashkësia e funksioneve për qëndrim ditor
Bashkësia e funksioneve për aktivitete intelektuale
Bashkësia e funksioneve për aktivitete sekoundare
3.4.4 Hapësirat e zgjedhura

-

Është përmendur më parë që këto funksione përfshijnë aktivitete të zhvillimeve dhe situatës
jashtë hapësirës banesore, si p.sh:

-

Aktivitetet sportive
Zbavitjet
Marrja e informacionit
Aktiviteti intelektual etj.

3.5 BANESA, HAPËSIRË SI TËRËSI
-

Nëse, në shpjegimet e deritanishme janë vërtetuar në mënyrën analitike të gjitha faktet e
rëndësishme, të cilat me veprimet e veta të jashtme dhe të brendshme theksueshëm ndikojnë
në formimin njësive të kthinave, ku para nesh, në këtë moment, mbetet problem vendosja e
banesës si hapësirë e definuar dhe e organizuar si tërësi.

-

Para se të fillohet me hulumtime të drejtëpërdrejta është e domosdoshme që të verifikohen
faktorët me ndikim, të cilët nga pikëpamja sociale, higjienike dhe teknike e definojnë
problematikën e hapësirës banesore.
Me këta faktorë duhet të nënkuptohet :

-

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
-

Struktura e banesës
Organizimi i banesës
Pajisjet e banesës
Madhësia e banesës

Shkalla e përshtashmërisë së këtyre faktorëve për nevojat e njeriut, përmban vlerën e duhur të
hapësirës banesore si tërësi.

Projektimi i objekteve të banimit
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3.5.1 STRUKTURA E BANESËS
-

Me strukturë të banesës nënkuptohet përbërja e numrit dhe destinimit të kthinave të hapura
dhe të mbyllura brenda në banesë. Vlera e strukturave banesore pasqyrohet para së gjithash në
strukturën e marrdhënieve familjare, të cilat i shfrytëzojnë.
Në fakt struktura banesore, e cila ndërtohet, zakonisht përmbush vetëm një strukturë të
caktuar optimale familjare, e cila frymëzon për një organizim më të madh në hulumtimin e të
ashtuquajturës “Struktura Banesore Fleksibile”.
Kjo do të thotë që të krijohet mundësia që rreth pikave fikse (kuzhina, banjoja, toaleti), me
mure të lehta ndihmëse të formohen hapësirat në disa varianta, duke iu përshtatur në atë
mënyrë strukturës banesore dhe strukturës familjare.
Struktura e një banese përcaktohet në bazë të numrit të kthinave banesore ose numrit të
shtretërve. Pamja e saj e mirë fitohet, nëse struktura paraqitet duke përfshirë të dy parametrat
(NUMRI I KTHINAVE DHE NUMRI I SHTRETËRVE), ngaqë marrëdhënia në mes të
strukturës së kthinave dhe shtretërve domosdo duhet të jetë gjithnjë optimale në masë të
duhur dhe duke iu përshtatur kërkesave reale ose mundësive materiale.
Shembull i strukturës së banesës:

Nr.Dhomave
3
3
4
4

D
1
1
1
1

I
1
1
1
1

F
1
1
1
1

F2
1
1
1

F1
1
1
1

Nr.Shtretërve
3
4
5
6

D – Qëndrimi ditor
I – Kuzhina
F – Dhoma e fjetjes (e prindërve)
F2 – Dhomë e fjetjes me dy shtretër
F1 – Dhomë e fjetjes me një shtrat
-

Struktura e banesës është caktuar sipas denfinicionit të dhënë me numër të dhomave ose
shtretërve. Ndërkaq, hapësirat në një strukturë banesore përveç të numrit e ka përmbatjen e
vet të destinimit që shprehet si rezultat i mosdurimit dhe shpërndarjes së disa funksioneve në
procesin e banimit dhe falë këtij fakti është e pranueshme që hapësirat në banesë të ndahen në
tri grupe themelore:
3.6 Hapësirat banesore
3.7 Hapësirat ndihmëse
3.8 Kthinat e hapura

3.6 HAPËSIRAT BANESORE
-

Hapësira për qëndrim ditor
Dhoma e kombinuar (dhoma ditore me mundësi të fjetjes me një ose dy persona).
Dhoma e fjetjes
• e prindërve
• për dy persona
• për një person

-

Hapësira për ngërnje (tryezaria)
Pjesa e kuzhinës e dedikuar për ngrënje

Projektimi i objekteve të banimit
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3.7 HAPËSIRAT NDHIMËSE
-

Kuzhina për punë
Kuzhina për punë dhe ushqim
Banjo
Toalet

-

Komunikimi
• Parahyrja
• Degazhman
• Para dhomës së fjetjes
• Para hapësirës ekonomike

-

Hapësira për aktivitet sekondare
Garderoba
Depo për ushqim

3.8 KTHINAT E HAPURA NË BANESË
-

Ballkoni
Llogja
Kombinim ballkon-llogjë
Terracë
• të mbyllura
• të hapura

3.9 ZONAT E BANUARA
-

Funksionet e banesës polarizohen dhe shoqërohen me vetë destinimin hapësinor.
Si rezultat i kësaj situate në banesë paraqiten fushat e caktuara, të cilat i karakterizojnë mënyrat të
ndryshme dhe specifikat funksionale të destinimit. Në bazë të këtyre karakteristikave është e
mundur të dallojmë disa fusha funksionale që regullisht paraqiten në:
3.9.1 Komunikimi
3.9.2 Qëndrimi ditor
3.9.3 Ekonomia
3.9.4 Higjiena personale dhe higjiena e përgjithshme
3.9.5 Fjetja dhe pushimi
3.9.1 Grupet e komunikimit
•
•

Hapësira hyrëse
Degazhmani

3.9.2 Qëndrimi ditor
•
•

Hapësira e përbashkët për qëndrim ditor
Hapësira për ngrënje (tryezaria)

Projektimi i objekteve të banimit
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3.9.3 Ekonomia Shtëpiake
•
•
•

Hapësira për përgatitjen e ushqimit
Hapësira për aktivitet sekondare
Depoja për ushqim

3.9.4 Higjiena – Higjiena personale
•
•

Banjo
Toaleti

3.9.5 Fjetja dhe pushimi, aktivitetet individuale
•

Hapësira për fjetje dhe pushim individual

Projektimi i objekteve të banimit
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3.10 Organizimi i banesës
- Organizimi i banesës nënkupton sistemin e
komunikimit dhe relacionit në mes të disa
kthinave në një zonë të ndërtesës. Organizimi i
banesës për funksionimin e saj është i
rëndësishëm sikurse edhe struktura e saj, sepse
mosorganizimi i lidhjes së kthinave në banesë
ndikon në jetën normale të familjes si dhe në
funskionimin e drejtë të hapësirave në banesë.
Nga materiali (libri) “Standardi i përkohshëm i
banesës dedikuar ndërtimit të objektit”autor
arch. M. Canak... ku paraqitet në 15 relacione,
të cilat nëpërmjet sistemit të lidhjes së zonave
banesore dhe hapësirave, japin zgjidhje të
pranueshme të organizimit të banesës si tërësi.
Në skemat e paraqitura, hapësira për qëndrim
ditor shihet si e ndarë nga hapësira për servis
dhe hapësira për qëndrim ditorë.

K

U

I

3.10.3 Relacioni:
Komunikimi-Kuzhina, realizohet drejtpërdrejt
ose nëpërmjet hapëirës për ngrënie- tryezarisë.

K

K
D

F

U
3.10.1 Relacioni:
Koumunikimi-qëndrimi ditor,
realizohet drejtëpërdrejt ose nëpërmjet të
hapësirës për servis.

K
D
U

3.10.4 Relacioni:
Koumnikimi-Hapësira për fjetje dhe pushim,
realizohet drejtpërdrejt ose nëpërmjet
hapësirës për servis tolerohet edhe lidhja
nëpërmjet qëndrimit ditor nëqoftëse nuk
shfrytëzohet për fjetje.

K
B

I

3.10.2 Relacioni:
Koumunikimi-Tryezaria realizohet
drejtëpërdrejt ose me lidhje të dyfishtë
nëpërmjet qëndrimit ditor dhe hapësirës për
përgatitjen e ushqimit

Projektimi i objekteve të banimit
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K

K

D

B

D

U
3.10.6 Relacioni: Qëndrimi ditor-hapësira për
ngrënie(tryezaria), realizohet drejtpërdrejt.
Lidhja e qëndrimit ditor dhe hapësirës për
ngrënie (tryezarisë) është e tolerueshme.

3.10.9 Relacioni: qëndrimi ditor-sanitaria
realizohet nëpërmjet të hapësirës së
komunkimit (korridorit)

K

K
D
U

I
3.10.7 Relacioni: qëndrimi ditor-hapësira për
fjetje dhe pushim, realizohet nëpërmjet
komunikimit (korridorit) ose nga lidhja e
drejtpërdrejtë. Kjo lidhje e drejtpërdrejtë
tolerohet nëqoftëse në hapësirën për qëndrim
ditor nuk ka shtrat për fjetje.

I

3.10.10 Relacioni: Hapësira për ngrënie
(tryezaria)-kuzhina realizohet me lidhje të
drejtpërdrejtë; tolerohet edhe lidhja nëpërmjet
të hapësirës së komunikimit.

K
K
D

D
U
U

F

F

3.10.8 Relacioni: qëndrimi ditor-kuzhina,
realizohet me lidhje të drejtpërdrejtë ose me
lidhje të dyfishtë të komunikimit dhe servis
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K

K
D

B
U

U
3.10.12 Relacioni: hapësira për ngrënie
(trzeyaria) – hapësirat sanitare, realizohen
nëpërmjet hapësirës së komunikimit
(korridorit)

K

B
F

3.10.15 Relacioni: hapësira për fjetje dhe
pushim – hapësirat sanitare, realizohet direkt
ose nëpërmjet të hapësirës së komunikimit
(korridorit). Në raste të caktuara është e
tolerueshme nëpërmjet të hapësirës së
qëndrimit ditor(kur nuk shfrytëzohet edhe për
fjetje) ose nëpërmjet tryezarisë.

Legjenda e skemave:

D
U

I

F

3.10.13 Realcioni: kuzhinë – hapësirat për
fjetje dhe pushim, realizohet nëpërmjet
hapësirës së komunikimit (korridorit);
tolerohen lidhjet nëpërmjet tryezarisë dhe
qëndrimit ditor, nëse hapësira e qëndrimit ditor
nuk shfrytëzohet për fjetje.

K.... Komunikimi
D.... Qëndrimi ditor
U.... Tryezaria (hapësira për ngrënie)
I.... Kuzhina
F.... Fjetja dhe pushimi
B.... Higjiena
Lidhjet e preferuara
Lidhjet e tolerueshme
Lidhjet direkte

K
B
I
3.10.14 Relacioni: kuzhinë - hapësirë sanitare,
realizohet nëpërmjet të hapësirës së
komunikimit, nëse në hapësirat sanitare është
toaleti. Nëse nuk është, tolerohet lidhja
direkte, ose lidhja nëpërmjet tryezarisë.
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3.11 Pajisja e banesës
Nocioni, pajisje e banesës rrjedh nga definicioni i thjeshtë, që pëfshin vetëm elementet e
mobilieve të lëvizshme dhe të palëvizshme, të cilat shërbejnë dhe plotësojnë nevojat e njeriut.
Elementi i mobilieve, të cilën më vonë do ta quajmë SUBJEKT PËRDORIMI, është i pandashëm
dhe i lidhur me përdoruesin e vet - NJERIUN, për të cilin është i ndërtuar për të ekziston, ato janë
të përshtatura nga pikëpamja e dimensioneve, formës dhe funksionit.
Me parametra të vetë dimensioneve gjërat, elementet e paraqesin sipërfaqen në hapësirë, të cilën
do ta quajmë “SILUETË E PASTËRT HAPËSINORE”, e cila është e definiuar me vlera kryesore
matëse:
A. Gjerësia e përmasës së pastërt
B. Gjatësia e dimensioneve të pastërt
C. Lartësia dimensione të pastërta
-

Sipas standardeve ndërkombëtare, është rregulluar çështja e dimensioneve të elementeve për
përdorim, sipas bashkësive të funksionit që janë të destinuara.

TABELA:
Gurpi i
funksioneve

Lënda

Gjerësia në
cm

Gjatësi dhe
thellësia në
cm

Fjetja dhe
pushimi

Shtrati standard
Sh. – Francez
Sh. për fëmijë
Sh. dy persona
Komoda e shtratit
Tabela e tualetit
Lavamani i madh

90, 100
160, 140
65
80, 90
50
70, 120
65
60
50
40
40
70
90
70
40, 50, 60
80, 100, 120
150, 160, 180
80, 120
60, 80

200, 205
200, 205
135
190
30, 40, 50
30 – 50
50
45
30
60
60
120
90
160
60

40
40
60
30
60
85, 90

60
60
60

85, 90
200, 220
240, 250

60

60

85, 90

60, 90

60

85, 90

60

60

85, 90

80, 120, 130
140, 180

80

73, 75

Kujdesi personal,
higjiena,
nevojat
fiziologjike

Përgatitja e
ushqimit

Lavamani i vogël
Guaska
Bideja
Vaska – Ulëse
Tush-kabina
Vaska për shtrirje
Orman vertikal i
ulët
Ormani këndor
Ormani i gjatë i
kuzhinës
Sobë elektrike – me
gaz
Soba e kombinuar
për kuzhinë
Makina për larjen e
enëve

Tryezaria
Hapësira për

Tryezaria –
Tavolina
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Tryezaria –
Tavolina Rrethore
Dollapi për enë
Qëndrimi Ditor
Karrigia
Gjysmë kolltuku
Kolltuku
Treulësi
Tavolina
Komodina
Aktivitetet
Tavolinë - shkrimi
intelektuale
Siper. Pune
Raftet për libra
Ekonomia
Ormani për
gjësende shtëpie
Makina për qepje
Makina - hekurosje
Lavatriçja
Vendosja e
Dollapi
rrobave
dy etzhesh
Ormani
një etazh
Ormani për
ndërresa
Deponimi i
ushqimit

Frigoriferi
Ormani – në formë
të depos i mbyllur
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190, 200
80, 95, 115
135, 150
70, 100
45
55
90
95
60
70
60-70

60
50
50
65
50, 60, 90
100, 120, 150
180, 210, 200
180, 210, 200
60, 90, 120
150, 180
60
60, 80, 100
120

80

73, 75

50
55
60
90
210
120
50-60
120-140
80-120
30-50

80, 90
44
40
40
40
35-45

60
120
120
60

240, 250

60
60

250, 260

50
60
60

73
73

85-90

250, 260

Dimensioni i pastërt i elementit përdorues, si i vetëm nuk është i mjaftueshëm që në një analizë të
hapsirës të zgjidhet me dimensione të tij dhe parametra, është e nevojshëm, siç e kemi cekur në fillim,
që të futet në hulumtim njeriu-shfrytëzuesi, me të gjitha matjet e tij, karakteristikat, funksionet
elementare, situatat dhe zhvillimet, si faktorë elementarë për çdo vendim të dimensioneve hapësinore.
-

Këto janë elementet kryesore të funksionit:
3.11.1 POZITAT (pozitat e njeriut)
-

-

Në këmbë
• Aktiv
Ulur
• Aktiv
• Pasiv
Gjunjëzim
• Pushim
Galiqë-cuc
• Puna
Shtrirja
• Fjetja
• Pushimi

Projektimi i objekteve të banimit
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3.11.2 Lëvizjet
-

Të ecurit
Vrapimi
Kërcimi
Ngjitje, zbritje
Mbajtja, ngritja, hedhja.

4. ELEMENTET E PROJEKTIMIT
Projektimi ngërthen në vete rrugën se si puna e menduar duhet realizuar në praktikë dhe kështu të
arrihet në ndryshimin e gjendjes ekzistuese.
Secilit projekt i paraprin programi, në të cilin duhet marrë pjesë ARKITEKTI.
Prezenca e tij në projekt nuk është e mjaftueshme, por ai duhet të bashkëpunojë edhe me ekspertët e
tjerë siç janë:
1. Me gjeodetët që të njoh aftësit bartëse të tokës;
2. Me statikun në mënyrë që të caktojë saktë konstrukcionin me aftësit bartëse të tij.
3. Me ekonomikun për arsye të kushteve financiare, poashtu me sociologun për arsye se në rast të
projektimit të ndonjë azili, shtëpie të pleqve apo ndonjë kopshti të fëmijve, ne duhet t’i dimë
karakteristikat e këtyre objekteve.
- Arkitekti nuk duhet të shikojë vetëm anën estetike të objektit, por ai duhet posaçërisht t’i kushtojë
vëmendje anës funksionale të objektit, prandaj duhet të ofrojë zgjidhje, apo variante të ndryshme dhe
pala e interesuar të ketë mundësi që të përcaktohet për atë më të mirin.
4.1 FUNKSIONET DHE KTHINAT E BANIMIT INDIVIDUAL-KOLEKTIV
4.1.1

Banesa

Secila banesë pa marrë parasysh madhësinë e saj, ajo duhet t’i plotësojë disa funksione primare, ku
bëjnë pjësë:
a) . Qëndrim gjatë ditës ;
b). Fjetja ;
c). Ushqimi;
d). Lëvizja apo komunikimi nëpër banesë;
Funksionet sekondare, të cilat nuk janë të obligushme janë:
a) . Jeta shoqërore ;
b). Pranimi i vizitave ;
c). Mësimi ;
d). Argëtimi ;
f). Deponimi i rrobave ;
4.1.2

Banesa bashkëkohore

Ky lloj i banesës i plotëson edhe kushtet sekondare. Funksionet mund të ndërlidhen në mes veti si
p.sh: Te dhomat e fjetjes për fëmijë përveç fejtjes kemi edhe funksionin e pushimit, mësimit,
argëtimit. Sipas rregullave shkollore banesa është ndarë në tri kthina kryesore, siç janë:

Projektimi i objekteve të banimit
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1.Grupi i kthinave gjatë ditës ;
2. Grupi i kthinave për fjetje ;
3. Grupi i kthinave për servis ;

4.2 GRUPI I KTHINAVE GJATË DITËS
- Kjo kthinë e banesës duhet të vendoset në bërthamë të banesës apo shtëpisë dhe kjo duhet të ketë
lidhje direkte me hollin apo korridorin e hyrjes. Edhe me kuzhinën, tryezarinë.
Nëse dhoma e ditës është më representative, atëhere ajo mund të ketë apo të përmbajë në vete, përveç
pushimit edhe këndin për kamin, këndin për muzikë, këndin për pije ose për banak, këndin për punë
intelektuale ose punë të përkoshme që nuk posedojnë kohë shumë të gjatë edhe nuk kërkojnë hapësirë
të madhe për punë, këndin për argëtim, trim sallonin, këndin veror, tryezarinë në kuadër të sallonit
(dhomës së ditës), këndin për televizor, këndin për ndejë të qetë, karakteristikë e kësaj kthine është se
duhet të vendoset kah jugu.
4.3 GRUPI I KTHINAVE PËR FJETJE
Ky grup nëse paramendohet për një familje gjashtë anëtarshe (dy prindërit, dy vajza dhe dy djem ),
atëhere përmban në vete këto kthina :
a) . Dhoma e fjetjes për prindër me banjo të veten ( të posaçme) ;
b). Dhoma e fjetjes për vajzat me banjo të veten ( të posaçme) ;
c). Dhoma e fjetjes për djem me banjo të veten ( të posaçme) ;
d). Dhoma e fjetjes për mysafir me banjo të veten ( të posaçme) ;
Ky rast i projektimit bëhet vetëm në bazë të kushteve ekonomike të investitorit dhe hapësirës që
disponohet.
4.4 GRUPI I KTHINAVE NDIHËMSE PËR SERVIS
Në këtë kthinë bëjnë pjesë :
a) . Kuzhina;
b). Depoja që shërben për gjëra të amvisnisë-kuzhinës;
c). Utiliti (pjesa për larjen e rrobave);
d). Garazha (e cila mund të jetë, në kuadër të shtëpisë, e ngjitur për te, por edhe e larguar nga ajo).
f). Depot e ndryshme (për qymyr, për mjete të ndryshme për punë të lehta, makina të vogla të
ndryshme etj.).
g). Shkallët ( të cilat shërbejnë për lidhjen e objektit dhe komunikimin vertikal të objektit);
n). Korridoret.
m). Korridoret ekonomike (që lidhin direkt garazhat ose depot me kuzhinën).
k). Degazhmanet e ndryshme (që shërbejnë për rroba).
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4.5 GRUPI I KTHINAVE PËR FJETJE
-Funksionet e hapësirave për fjetje janë:
1. Fjetja
2. Higjiena
3. Garderoba

Fjetja:
- Si funksion themelor kryhet në dhomat e fjetjes, të cilat mund të jennë me destinime të ndryshme si
p. sh:
a) . Dhoma e fjetjes për fëmijë
b). Dhoma e fjetjes për pleq
c). Dhoma e fjetjes për prindër
d). Dhoma e fjetjes për mysafirë
f). Dhoma e fjetjes për ndihmësen e shtëpisë
4.5.1 Higjiena
- Higjiena e trupit kryhet në banjo dhe numri i tyre caktohet në bazë të numrit të personave, apo
numrit të dhomave. Banesa, e cila ka më tepër se tri dhoma e gjysmë duhet të këtë dy banjo, njërën
për prindër e njërën për fëmijë dhe mysafirë.
Si gjysmëdhomë llogaritet dhoma, e cila ka më pak se 10m/2,
- Deponimi i rrobave:
- Ky funksion bëhet në garderoba ose dollapet e gardërobës, të cilat vendosen në dhomat e fjetjes ose
në afërsi të tyre.
- Njeriu në moshën e tij me vitale (nga mosha 12 vjeçare deri në moshën 45 vjeçare) 1/3 e jetës e
kalon në dhomat e fjetjes, kurse fëmijët dhe pleqtë ½.
- Fjetja mund të kryhet edhe në kthinat e tjera, mirëpo dhoma e fjetjes shërben për atë funksion në
mënyrën më të drejtë. Është më mirë të parashihen dy dhoma të vogla të fjetjes, se sa një e madhe,
prinëdrit duhet ta kenë dhomën e tyre të posaçme dhe ajo mund të ketë sipërfaqen prej 12m/2.
Orientimi i dhomave të fjetjes bëhet në jug-lindje, për shkak të insolimit në mëngjez. Pozita e
dhomave të fjetjes duhet të jetë në pjesën më të qetë apo më intime të shtëpisë, zakonisht vendosen në
katet e sipërme..
Dhoma e fjetjes nuk bën kurrsesi të orientohet nga ana veriore, gjithashtu nuk duhet të vendoset pranë
shkallëve dhe ashensorëve. Shpesh here me qëllim që të arrihet hapësira e dhomave të fjetjes në
kuadër të tyre vendosen degazhmanet (korridoret).
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4.5.2 Skemat e dhomave të fjetjes:
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4.5.3 Dhomat e fjetjes për fëmijë:
- Duhet vendosur ashtu që, nëse janë më tepër se një apo dy dhoma të fjetjes të lidhen njëra me
tjetrën si p.sh. me degazhmane; me korridore; me anën e dyerve harmonikë etj. Ato duhet të jenë të
barabarta dhe të kenë të njëjtën rëndësi.
- Fëmijët që të ndiejnë afërsinë e prindërve duhet t’i kenë dhomat afër dhomës së prindërve, dhe
dhoma duhet të rregullohet dhe të përshtatet, varësisht nga mosha e fëmijëve. Gjatë projektimit duhet
të mendohet për mundësinë e rregullimit të dhomës edhe për moshën e rritur të fëmijëve. Orientimi
duhet të jetë në jug, lindje ose juglindje. Dritaret duhet të sigurohen me rrethoja ose (gardhe)
mbrojtëse. Për këtë janë të përshtatshme dritaret franceze, te të cilat rrethojat janë vertikale, asesi nuk
preferohen të jenë horizontale. Fëmijët deri në moshën 15 muajshe fjetjen e tyre duhet bërë në afërsi
të prindërve, gjegjësisht afër nënës, ku shtrati i fëmijës vendoset kah koka e nënës dhe asesi nuk
rekomandohet kah këmbët.
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4.5.4 Dimenzionimi i hapësirave.
Dimenzionet e nevojshme të uljes për 2 dhe 3 persona

Cm
A 106.7-121.9
B 15.2-22.9
C 7.6-15.2
D 71.1
E 157.5-172.7
F 228.6-243.8
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Dimensionet e nevojshme per 1 person

A 86.4-101.6
B 71.1
C 106.7-121.9
D 15.2-22.9
E 7.6
F 81.3-96.5
G 66
H 101.6-116.8
I 121.9-152.4
J 7.6-15.2
cm
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Dimensioni I hapesirave per kalim
ne mese dy uleseve

Cm
A 86.4-101.6
B 71.1
C 106.7-121.9
D 15.2-22.9
E 7.6
F 81.3-96.5
G 66
H 101.6-116.8
I 121.9-152.4
J 7.6-15.2
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Dimensioni I hapesirave se dy uleseve perballe njera tjetres
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Rafte të mureve të arritshme nga meshkujt-A, femrat-B

Cm
A 45.7-61.0
B 121.9-147.3
C 91.4-101.6
D 116.8-132.08
E 76.2-91.4
F 182.9
G 175.3
H 106.7-127.0
I 30.5-40.6
J 45.7
K 61.0-81.3
L 99.1-106.7
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Skemë ilustruese për hapësirën e qëndrimit ditor

Orientimi i preferuar
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Numri i personave të
rritur dhe vegjël

Sipas m³

Sipas m²

Minimumi i
dimensioneve m²

Ajri

Mobiliet Totali H = 250 cm min.

1 person i rritur

15

2

17

7

6

2 persona të rritur

30

3.6

33.3

13.5

12 -- (11)

1 person i rritur dhe një
fëmijë

40

3.6

43.6

17.5

13 -- (12)

4.6 GRUPI I KTHINAVE SANITARE
Banesa bashkëkohore prej hapësirave sanitare duhet të këtë banjon dhe toaltin.
Banjo mund të ketë :
a) Vaskën (kadën); ose dush-kabinën; Lavamanin; Guaskën; Bidenë; Lavatriçen; pasqyren; dollapin
për tharjen e rrobave; etj.
Në shtëpi ekziston mundësia që banjoja të ketë dritare, por ajo nuk duhet të vendoset mbi vaskë dhe
mundësisht të mos reflektohet në fasaden e shtëpisë.
4.6.1 Dimensionet e elementeve të banjos:
Zona e pasqyres për meshkuj

Zona e pasqyres për femra

cm
A 121.9
B 76.2
C 48.3-61.0
D 68.6 min.
E 45.7
F 94.0-109.2
G 182.9 max.
H 81.3-91.4
I 175.3 max.
J 40.6-45.7
K 66.0-81.3
L 81.3
M 50.8-61.0
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Bideja

cm
A 30.5 min.
B 71.1 min.
C 61.0 min.
D 132.1 min.
E 30.5-45.7
F 30.5
G 101.6
H 45.7
I 76.2
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Tushat

cm
A 137.2
B 30.5
C 106.7 min.
D 45.7
E 91.4 min.
F 76.2
G 61
H 30.5 min.
I 38.1
J 101.6-121.9
K 101.6-127.0
L 182.9 min
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Vaskat
Vaska për një person

Tushi/Vaska

Vaska për dy persona

Vaska me hapësirë për ulje

cm
A 45.7-53.3
B 101.6
C 38.1-55.9
D 76.2-86.4
E 101.6-127
F 167.6
G 30.5 min
H 45.7
I 66-68.6
J 101.6-111.8
K 167.6-177.8
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L 142.2-152.4

4.6.2

Skema e organizimit të banjos:

Orientimi i preferuar

Orientimi alternative
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4.7 GRUPI I HAPËSIRAVE EKONOMIKE DHE KOMUNIKATIVE
•
SERVERËT :
Ky grup ndahet në dy hapësira në:
a) Ekonomike :
b) Komunikative
Hapësirat ekonomike shërbejnë për mirëmbajtjen dhe rregullimin e banesës.
Në përmbajtjen e tyre hyjnë: Kuzhina, depot, (ku ruhen zahiret), hapësirat për amvisni (hekurosje,
qepje etj.), hapësirat për larjen e rrobave (nëse ajo nuk parashihet të jetë në banjo), hapësira për
ngrohjen e banesës, hapësirat për vendosjen e veglave (për punimin e kopshtit ), garazhat etj.
Hapësirat ekonomike nuk vendosen të gjitha në një etazh. Në një etazh mund të vendoset kuzhina, me
depot e veta përcjellëse, kurse hapësirat e tjera mund të vendosen në sutere, mirëpo duhet të
parashihen lidhjet me shkallë dhe korridore ekonomike. Duhet bërë përpjekje që çdo herë hapësirat
ekonomike të lidhen me kopshtin, ku rritet gjelbërimi, meqë këto hapësira ndodhen jo vetëm në brendi
të objektit, por edhe jashtë objektit etj.
4.8 KUZHINA NË BANESËN BASHKOHORE
Filli i kuzhinës bashkëkohore është që nga shek.XIX, me kohë ajo mori forma dhe funksione të
ndryshme. Në këto jo vetëm që përgatitej ushqimi, por edhe qëndrohej gjatë ditës. Me kalimin dhe
zhvillimin e jetës në periudhat e mëtutjeshme të kohës dhe kuzhina pësoi transformim në një tip të
posaçëm, siç është, kuzhina për banim me kamare, e cila e ndan hapësirën e qëndrimit me atë të
përgatitjes. Kuzhina punuese lajmërohet në fillim të shek. XX, në Shtetet Skandinave dhe varësisht
prej faktit, ku janë zbatuar për herë të parë e kanë marrë edhe emrin:
Kuzhina Suedeze punuese.
Me synim që sa më pak kohë të kalohet në kuzhinë natyrshmë ka ardhë deri te nevoja e formimi të
kuzhinës punuese.
Aty duhej të ekzekutohej lidhja e mirë në mes elemnteve të kuzhinës, ku nënkuptohet ndodh procesi i
pranimit të zahireve deri te servirimi i tyre. Pra duhet ngritur nivelin e organizimit ose projektimit të
kuzhinës në aspektin teknologjik, ashtu që përgatitja të shkojë si duhet.
1. Kushti i parë është :
Kanizimi: pjesa për prerje, qërim, pastrim, pjekje, servim etj.
2.Kushti i dytë është:
Lidhja e mirë me hapësirën për ngrënie (e cila duhet të ketë pjesën që shfrytëzohet për nxëreni, si
pjesë përbërse e kuzhinave punuese).
Hapësira e kuzhinës punuese duhet të ketë minimum 5-8 m/2.
Kuzhina punuese me pjesën për ngrënie kushtëzohet prej dy kushteve:
1. Kursimi në hapësirë;
2. Kursimi në kohë;
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4.9 ORGANIZIMI I PUNËS NË KUZHINË

Puna në kuzhinë mund të kuptohet në katër faza dhe secila prej tyre duhet të jetë e pajisur me mjete të
duhura. Fazat e kuzhinës, rradhitja e tyre sipas rregullave:
1. Përgatitja e perimeve, për të cilën nevojitet dollapet ose pllakaret për vendosjen e
perimeve, frigoriferi, pjesa për përgatitjen e vrazhdtë, lavamani dhe pjesa, e cila shërben
për përgatitjen e lehtë.
2. Zierja dhe pjekja: Këto dy funksione, në të cilat përfshihen si pjesë të punës: uji, shporeti.
3. Përgatitja e gjellërave: Për këtë fazë nevojiten dollapet për pjata, gota, enë të ndryshme
duke përfshirë këtu edhe karrocën për servim.
4. Larja: Ky funksion përfshin lavamanin për larjen e enëve. Këtu duhet marrë parasysh edhe
makinën për larjen e enëve.

4.9.1

Skemat e një kuzhine të vogël punuesendhe vijat e ecjes nëpër kuzhinë:
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Llojet e kuzhinave:

4.9.2.1

Kuzhina në formën “ I ”

4.9.2.2

Kuzhina paralele”
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4.9.2.3

Kuzhina në formën “ L ”

4.9.2.4

Kuzhina në formën “U”
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Kuzhina në formën “G”

4.9.2.5

4.10

KAMARJA1

Në kuadër të kuzhinës në banesë – shtëpi parashikohet edhe një kthinë, e cila shërben si depo
ajo është Kamare.
Cdo banesë me më tepër se tri dhoma duhet ta ketë kthinë, e cila është ngusht e lidhur me
kuzhinën. Sipas mundësisë duhet të jetë direkt e ventiluar ose bile të ketë kanalin e ventilimit.
Te ndërtesat individuale këto kthina organizohen në bodrume dhe shërbejnë për lënjen e
ushqimeve (të konzervuara, turshive) etj.

1

KAMAR/E,-JA f.sh. –E, -ET.

Vend i hapur në murin e një shtëpie,
zakonisht në të dy anët e oxhakut, ku vihen sende të vogla;
hapësirë ë vogël si dritare. Psh. I vuri filxhanët në kamare.
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